Introduction
Conversion is a big deal for a community and generally happens over a certain period of time. This change is reflected in all cultural elements as well as in the world of thought and literature. Therefore, The Story of Dede Korkut will be a good example of this cultural change as it includes such a period for Turks. The faith concepts existing in this book quides the researchers in terms of understanding theTurk culture and
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Volume 12/18 education. The study of faith concepts in Dede Korkut is a subject to be researched, studied and emphasized. It has been thought that the concepts which will contribute to Turkish Education can be identified and used by this way.
Theoretical Framework
The book of Dede Korkut has been studied in terms of characters (eliuz 2000) , mythological items (bayat, 2007) , grammar (Başdaş, 2008) syntax (Cemiloğlu, 2001 ), thoughts about women (torun, 1999) , educational values (Batur, Soyuçok, 2015) , Much as there are historical and educational studies on this field, the faith as a cultural value is a topic to be researched because the faith values are impressive and determinative on education, tradition, law and many other areas.
Method
This study is descriptive and done by document analysis. "Gathering information thorough analysing written documents which contains information about the facts and events placing in the topic that are searched is called document analysis." ( Karataş,2015:72) The data in this study has been acquired by scanning the Book of Dede Korkut. The Book of Dede Korkut ,which was prepared and edited by Hasan Erbay( TOBB,2014) , has been chosen because it handles the period of the formation of The Book of Dede Korkut and includes the original story and assays about the main character of the book and each story.
Religious Terms Dictionary, which was prepared by MEB, has been taken criteria on analysing the book of Dede Korkut in terms of religious concepts. The stories have been choosen through religious concepts that are available in this dictionary. Additionally, two theologists have been consulted in order to increase reliability and validity.The chosen stories have been read by experts.too and the lists have been reorganized by taking into account the correspondence of the concepts that are chosen by the researhers and the concepts that are pointed out by the experts. All belief values in the stories were taken into consideration, but the word variations due to translation were not taken into consideration. For example, "Çalab", a belief concept in Begiloğlu Emil's story, is not included in the book used for research while Gökyay's Dede Korkut Stories have it, so it's not included in the mentioned story. From the faith concepts in this dictionary, the ones found in Dede korkut Book, the pages they place, their frequency, current meaning in TDK online dictionary and their use in the present time are shown in the charts under each stories' title.
Findings and Comments
When the stories are analyzed, It is understood that Son of Mr. Buren Cam BAMS Beyrek includes the most with fifteen concepts, and the story of Segrek son of Uşun Koca holds the least belief concepts with three. The most commonly used faith concept in the whole book is the concept of infidel. It seems that in the stories, this word is not only religious, but also used to insult and defame the enemy.
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It's understood that some of the faith concepts has changed their semantics, some are never used anymore, purpose of some words has changed while most of the concepts in the stories has kept their semantics. The word 'Alkış ' today means clapping to show acclaim while it means blessing in the stories. The word 'kargış' meaning imprecation, the word 'tat eri'meaning muezzin and the word 'uçmak' meaning paradise are no longer used. Today, the word Kadir are no longer used as a name for god but as one of the attributes of God.
In the stories, different words with the same meaning are used frequently. For example, the word'Allah is used forty-one times, the word 'Tanrı' seventy times, the word 'Hakk' eleven times and the word 'Kadir' three times but they all have the same meaning. This gives you an idea of the richness of the concepts of faith as well as the strength and richness of the language at work. ( (Güner, 2006; Sultanzade, 2012; Torun, 2011) . Furthermore, the persisting of the word'Tanrı,, remaining from the Turks' tengrism, in literaly works despite a change in belief shows the fact that Turks have consubstantiated the word 'Tanrı' from tengrism and the word 'Allah' from Islam. (Bilgin, 2005; Eröz, 1992; Güzel, 2008; Kapağan, 2014; Ocak, 2007) .
Results and Suggestions
The muchness of faith concepts in the book shows the fact that The Turks internalized and adopted Islam in the12th, 13th and 14th centuries, the period when the book was formed, although they had just accepted Islam in the 10th century. This internalization has effected many kind of cultural and social dynamics such as education, customs and other cultural elements, as well as reflecting on literary works. Now that Dede Korkut Book is an important work in terms of teaching Turkish, the faith concepts in it has great importance. Teaching language is a kind of teaching culture because the culture and the language feed eachother. The langugae indicates the cultural level of a nation.( Humbold'tanakt. Akarsu, 1984) and the archaic works of Turkishness like Dede Korkut Book can not be ignored while teaching Turkish.
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GİRİŞ
İnanç kelime anlamı olarak; bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat anlamlarına gelmektedir (TDK, 2017) . Çağdaş düşünce filozoflarına göre ise inanç, sahip olduğumuz tutumların her ne durumda olursa olsun doğru kabul edilmesidir (Schwitzgebel, 2006) . Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere inanç, kişilerin ve toplumların hayatlarında yol gösterici rolü oynayan önemli öğelerden biridir. Bu yönüyle inançlar, toplumların kültürlerini değiştirici, düzenleyici ve dengeleyicisi konumundadır (Özden, 2005; Canatan, 2008) . Bu yüzden toplumların inançları hakkında bilgi sahibi olmak isteniyorsa, o toplumun önemli kültür yansıtıcılarından biri olan edebi metinlerine bakmak yerinde olacaktır. (Zeyrek, 2016: 14) . Bu bakımdan eser, Türk kültürünün en canlı örneklerinden biridir. Bunun yanında kültürün içerisinde büyük bir paya sahip olan inanç kavramı da her toplum için ayrı bir yer tutmaktadır. İnanç aynı zamanda güvenin oluşmasında önemli bir paya sahiptir (Braithwaite ve Law, 1985; BarroveMcCleary; 2003; Müftüoğlu, 2005) . Bir toplumun kültürünü oluşturan temel dinamiklerinin en güçlülerinden birini ise inanç değerleri oluşturmaktadır. Türk toplumu İslamiyet'e girmeden önce de kendine özgü bir inanç kavramı taşımaktaydı. Bu inanç değerleri İslamiyet'in kabulüyle birlikte Türk toplumunun günlük yaşamındaki yerini korumaya devam etmiştir. Bilindiği üzere Türkler asırlar boyu farklı dinlerle temas içinde olmuşlar, Hıristiyanlık, Manihaizm, Budizm gibi dinleri, büyük kitleler halinde olmamakla birlikte, dönem dönem kabul etmişlerdir. Türkler, Müslümanlarla VII. yüzyıldan itibaren temas etseler de büyük kitleler halinde İslamiyet'e girmeleri X. yüzyılda olmuştur (Günay ve Güngör, 2015) . Dede Korkut Kitabı'ndaki hikâyeler ise XII, XIII, XIV. yüzyıllarda teşekkül etmiştir (Erbay, 2014) . Bu da söz konusu hikâyelerdeki olayların Türklerin Müslüman oldukları ilk döneme ait olduğunu göstermektedir. Bir toplum için din değişikliği çok büyük bir olaydır ve genel itibariyle zaman içinde belli bir sürece yayılarak olmaktadır. Bu değişiklik, etkisini bütün kültürel unsurlarda olduğu gibi düşünce dünyası ve edebiyatta da göstermektedir. Dede Korkut Kitabı da Türkler için böyle bir dönemi kapsadığından kültürel değişimi gösterme açısından iyi bir örnek olacaktır.
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Dede Korkut Kitabı bugüne kadar; karakterler (Eliuz, 2000) , mitolojik öğeler (Bayat, 2007) , dil bilgisi (Başdaş, 2008) , söz dizimi (Cemiloğlu, 2001) , kadın hakkındaki düşünceler (Torun, 1999) , eğitsel değerler (Batur ve Soyuçok, 2015) gibi alanlar bakımından incelenmiştir. Bu alanda tarihi ve eğitsel çalışmalar olduğu gibi kültürel bir değer olan inanç değerleri de incelenmesi gereken bir konudur. Çünkü inanç değerleri; eğitim, gelenek, görenek, hukuk ve birçok alanda etkileyici ve belirleyicidir.
PROBLEM DURUMU
Dede Korkut Kitabı, Türk kültürünü yansıtması bakımından önemli bir eserdir. Bu eserde yer alan inanç kavramları, Türk kültürünü ve eğitim anlayışını anlamak bakımından araştırmacılara yol göstermektedir. Dede Korkut'ta yer alan inanç kavramlarının incelenmesi üzerinde durulması ve çalışılması gereken bir konudur. Bu şekilde Türkçe eğitimi ve öğretimine katkı sağlayacak kavramların belirlenip kullanılabileceği düşünülmektedir.
1.1.Problem Cümlesi
Dede Korkut Kitabı'nda inanç kavramları var mıdır?
1.2.Alt Problemler
Bu çalışmada problem cümlesinden hareketle şu alt problemlere de cevap aranacaktır:
1. Dede Korkut Kitabı'nda hangi inanç kavramları yer verilmiştir?
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Volume 12/18 2. Dede Korkut Kitabı'nda yer verilen inanç kavramları anlam bakımından değişikliklere uğramıştır? 3. Dede Korkut Kitabı'nda yer verilen inanç kavramlarının sıklıkları nasıldır?
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı Dede Korkut Kitabı'nda bulunan inanç kavramlarını ortaya koymaktır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışma betimsel olup doküman incelemesiyle yapılmıştır. "Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesiyle veri sağlanmasına doküman incelemesi denilmektedir" (Karataş, 2015: 72) .
Verilerin Toplanması
Bu çalışmada veriler, Dede Korkut Kitabı taranarak elde edilmiştir. Tarama yapılırken Dede Korkut Kitabı'nın teşekkül dönemini ayrıntılı bir şekilde aldığı, hikâyelerin orijinal hallerine, her hikâye ve kahraman hakkında tahlillere yer verdiği için Hasan Erbay editörlüğünde hazırlanan Dede Korkut Kitabı (TOBB, 2014) tercih edilmiştir.
Verilerin Analizi
Dede Korkut Kitabı'nı inanç kavramları açısından incelenirken MEB tarafından hazırlanan "Dinî Terimler Sözlüğü" ölçüt alınmıştır. Hikâyeler bu sözlükte bulunan inanç kavramları doğrultusunda seçilmiştir. Ayrıca geçerlik ve güvenilirliği arttırmak için iki ilahiyatçı alan uzmanından da görüş alınmıştır. İncelenen hikâyeler uzmanlarca da okunmuş, araştırmacıların belirlediği kavramlarla uzmanların belirttiği kavramların örtüşme durumları dikkate alınarak listeler yeniden oluşturulmuştur. Hikâyelerde bulunan bütün inanç değerleri ele alınmakla beraber, tercüme kaynaklı kelime farklılıkları dikkate alınmamıştır. Örneğin BegiloğluEmren hikâyesinde bir inanç kavramı olan "Çalab", Gökyay'ın Dede Korkut Hikâyeleri kitabında varken araştırma için kullanılan eserde yoktur, o yüzden de adı geçen hikâyede yer verilmemiştir. Bu sözlükte bulunan inanç kavramlarından Dede Korkut Kitabı'nda yer alanlar, bulunduğu sayfalar, sıklıkları, TDK çevrimiçi sözlükteki günümüz anlamları ve günümüzdeki kullanılma durumları, bulgular kısmında her hikâyenin başlığı altındaki tablolarda gösterilmiştir.
BULGULAR
Hikâyelerde geçen inanç değerleri, kitapta (Ed. Erbay, TOBB, 2014) bulunduğu sayfalar, değerlerin bulunma sıklığı ve bu değerlerin günümüzde kullanılma durumları ve anlamları tablolarla gösterilmiştir. Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması hikâyesi incelendiğinde dokuz tane inanç kavramına yer verildiği görülmektedir. En sık yer verilen inanç kavramı ise kâfirdir. Burada inançla ilgili bir anlamı olduğu gibi düşmanlara hitap ederken de kullanıldığı görülmektedir. Türklerin İslâm öncesi dinî literatürlerinde yer alan bir inanç kavramıdır fakat hikâyelerin teşekkül döneminde hâlâ kullanılmakta olduğu görülmektedir. Bu hikâyede geçen "tat eri" kelimesi ise günümüzde kullanılmayan bir kelimedir. Kam Büre Bey Oğlu BamsıBeyrek hikâyesi incelendiğinde on beş tane inanç kavramına yer verildiği görülmektedir. En sık yer verilen inanç kavramı ise, Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı hikâyesinde olduğu gibi, kâfirdir. Buradaki kullanımda kâfir sözcüğü, dinî anlamının yanı sıra düşmanları nitelemek ve onlara hitap etmek için de kullanılmış bir sözcüktür.
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Volume 12/18 Basat'ınTepegöz'ü Öldürmesi hikâyesi incelendiğinde sekiz tane inanç kavramına yer verildiği görülmektedir. En sık yer verilen inanç kavramı ise, kâfirdir, ardından ise Tanrı kelimesi gelmektedir. Tabloda görüldüğü üzere Dede Korkut Kitabı'nda toplam 37 inanç kavramı bulunmaktadır. Bu inanç değerlerinden en sık kullanılanı ise kâfir sözcüğüdür. Diğer sık kullanılan inanç değerleri ise Allah ve Tanrı'dır. Bunların dışındaki inanç değerlerinin ise az sayıda kullanıldığı görülmektedir.
Kazan Bey Oğlu Uruz Bey'in Tutsak Olması
Begil Oğlu Emren
SONUÇ ve TARTIŞMA
Toplumu her açıdan etkileyen değerlerin başında inanç değerleri gelmektedir. Toplumu yönlendirme, değiştirme niteliği olan inanç değerlerinin değişimini ve varlığını tespit edebilmenin en güvenilir yollarından biri, inanç kavramlarının edebî eserlerdeki yerini incelemektir. Bu incelemeyi yapmakta kullanılacak eser, o milletin kültürel değerlerini ve yaşayışını iyi yansıtan bir eser olmak zorundadır. Bu bakımdan, Fuat Köprülü'nün, bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır basar, (Ergin, 1971 (Ergin, akt. Özcan, 2008 veciz ifadesinde de belirtildiği gibi Dede Korkut kitabı yansıtıcılık bakımından çok uygun bir eserdir.
Hikâyeler incelendiğinde en fazla inanç kavramı barındıran hikâyenin on beş kavramla Kam Büre Bey Oğlu BamsıBeyrek; en az inanç kavramı barındıran hikâyenin ise üç kavramla Uşun Koca Oğlu Segrek hikâyeleri olduğu görülmüştür. Bütün kitapta en sık kullanılan inanç kavramı ise kâfirdir. Bu sözcüğün hikâyelerde sadece dini anlamda değil aynı zamanda düşmanlara hitap etme amaçlı ve hakaret maksatlı kullanıldığı görülmektedir.
Hikâyelerde geçen inanç kavramlarının çoğunluğu anlam özelliğini korurken bazılarının anlam değişimine uğradığı, bazılarının artık kullanılmadığı bazılarınınsa kullanım amaçlarının değiştiği görülmüştür. Alkış kelimesi hikâyelerde hayır dua anlamında kullanılırken günümüzde beğenmeyi gösterme amaçlı el çırpma anlamındadır. Beddua anlamındaki kargış, müezzin anlamındaki tat eri ve cennet anlamındaki uçmak kelimeleri ise artık kullanılmamaktadır. Doğrudan Allah anlamında kullanılan Kadir kelimesi ise günümüzde Allah manasında değil her şeye gücü yeten manasında Allah'ın sıfatlarından biri olarak kullanılmaktadır.
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Hikâyelerde aynı anlamı karşılayan farklı kelimelere de sıklıkla yer verilmiştir. Örneğin aynı anlama gelen Allah kelimesi kırk bir defa, Tanrı kelimesi yetmiş defa, Hakk kelimesi on bir defa, Rab kelimesi üç defa, Kadir kelimesi dört defa kullanılmıştır. Bu da inanç kavramlarındaki zenginliğin yanı sıra eserdeki dilin gücü ve zenginliği hakkında da fikir vermektedir (Güner, 2006; Sultanzade, 2012; Torun, 2011) .Ayrıca Türklerin Gök Tanrı inancından kalma bir kelime olan Tanrı'nın inanç değişmesine rağmen edebi eserlerde devam etmesi Türklerin Gök Tanrı inancındaki Tanrı kavramı ile İslamiyet'teki Allah kavramını özdeşleştirdiklerini göstermektedir (Bilgin, 2005; Eröz, 1992; Güzel, 2008; Kapağan, 2014; Ocak, 2007) .
Kitaptaki inanç kavramlarının çokluğu, Türklerin henüz 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen kitabın teşekkül ettiği devre olan 12, 13 ve 14. yüzyılda İslâmı özümsediğini ve benimsediğini göstermektedir. Bu özümseme ise bu eserde görüldüğü gibi edebî metinlere yansımasının yanı sıra diğer kültür öğelerine, geleneklere, eğitim anlayışına yani her türlü kültürel ve toplumsal dinamiğe etki etmiştir.
Nasıl ki Türkçe öğretimi açısından Dede Korkut Kitabı, önemli bir eserse bu eserde yer alan inanç kavramları da büyük öneme sahiptir. Dil öğretimi bir nevi kültür öğretimidir. Çünkü dil ve kültür birbirini besler; dil bir milletin kültür düzeyini gösterir (Humbold'tanakt. Akarsu, 1984) . Türkçe öğretimi yapılırken de Dede Korkut Kitabı gibi Türklüğün kadim eserleri ve bu eserlerde yer alan kültürel dinamikler göz ardı edilemez.
